**ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Университеттің Академиялық |
|  | Комитеті мәжілісінде бекітілд |
|  | Хаттама №\_\_\_\_, "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_2020 ж. |

**7B02-Өнер және гуманитарлық ғылымдар**

**7M023 − Тілдер мен әдебиет, 7M02088 − Өнер және гуманитарлық ғылымдармен байланысты пәнаралық бағдарламалар**

**БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ**

**«7М023 – КОМПЬЮТЕРЛІК ЛИНГВИСТИКА»**

Алматы, 2020 ж.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор |  | **Мадиева Г.Б.** |
| Құрастырушылар |  | **Уматова Ж.М.**  **Шайкенова Л.М.** |

**БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ  
ПАСПОРТЫ**

"

**«7М023 – КОМПЬЮТЕРЛІК ЛИНГВИСТИКА»**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Білім беру бағдарламасының жалпы сипаттамасы** | |
| **Тіркеу нөмірі** |  |
| **Білім беру саласының коды және жіктелуі** | 7B02 − Өнер және гуманитарлық ғылымдар |
| **Дайындық бағыттарының коды мен жіктелуі** | 7M023 − Тілдер мен әдебиет, 7M02088 − Өнер және гуманитарлық ғылымдармен байланысты пәнаралық бағдарламалар |
| **Білім беру бағдарламаларының атауы** | Компьютерлік лингвистика |
| **Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның болуы** |  |
| **1.1 ББ мақсаты** | Бағдарлама өзінің Лингвистика, сондай-ақ ақпараттық іздеу, машиналық аударма, терминология, лингводидактика, ақпараттық мәселелер және басқа да осыған ұқсас ізденістерді зерттеу негізінде компьютерлік лингвистика саласындағы білікті бәсекеге қабілетті маманды қалыптастыруға бағытталған. |
| **1.2 ББ негізгі көрсеткіштері** | |
| ББ типі: | магистратура |
| ББ мерзімі: | 2 жыл |
| Оқыту нысандары: | күндізгі |
| Еңбек сыйымдылығы: | 120 академиялық кредит |
| Берілетін дәреже: | **«7М023 − КОМПЬЮТЕРЛІК ЛИНГВИСТИКА»** білім беру бағдарламасы бойынша білім магистрі» |
| ББ типі: | **Инновациялық ББ** |
| **1.3 Білім беру нарығында ББ артықшылықтары мен ерекшеліктерін сипаттау** | |
| ББ ерекшеліктері: | жоқ |
| ББ Аккредиттеу туралы куәліктің болуы: | жоқ |
| Халықаралық аккредиттеу | жоқ |
| Ұлттық аккредиттеу: | жоқ |
| Аккредиттеу органының атауы: | жоқ |
| Аккредиттеудің қолданылу мерзімі: | − |
| ҚР жоо арасында білім беру бағдарламаларының рейтингі қорытындысы бойынша алған орны: | − |
| АРТА | − |
| БСҚТА | − |
| Бірлескен ББ (БББ) | Erasmus+ CLASS «Орталық Азия университеттерінде есептеу лингвистикасы бойынша пәнаралық магистрлік бағдарламаны дамыту» жобасы шеңберінде әзірленген, нөмірі: 5585845-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP |
| Серіктес ЖОО (БББ) | Коруньи университеті (UDC, Испания), Ургенч мемлекеттік университеті (ОМУ, Өзбекстан), А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті (ҚМУ), А. Байтұрсынов атындағы Еуразия ұлттық университеті. Л.Н. Гумилев Атындағы Еұу |
|  | пәнаралық |
|  | біріктірілген оқу-өндірістік модульдерімен (дуальды) |
|  | ағылшын тілінде оқыту |
|  | полилингвалды |
| ББ материалдық-техникалық базасы: |  |
| Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру үшін факультетте зертханалар бар: | «Компьютерлік лингвистика» ғылыми-зерттеу орталығы, «Британ орталығы: Тіл және мәдениет», лингвистикалық сараптама орталығы, «Социо-және психолингвистік зерттеулер» оқу-экспериментталдық зертханасы, Франкофония орталығы, Қосымша білім беру орталығы, «Орыс тілі және мәдениеті» орталығы» |
| Кадрлық әлеует: |  |
| Штаттық ПОҚ саны |  |
| Ғылым докторлары | 9 |
| Ғылым кандидаттары, PhD докторлары | 26 |
| Магистрлар | 2 |
| Практика базалары: | «Компьютерлік лингвистика» ғылыми-зерттеу орталығы, тіл білімі институты. А. Байтұрсынов, «Британ орталығы: Тіл және мәдениет», Лингвистикалық сараптама орталығы, «Социо-және психолингвистік зерттеулер» оқу-эксперименталдық зертханасы, Франкофония орталығы |
| Академиялық ұтқырлық | Утрехт университеті (Нидерланды); Әулие Мария университеті (Saint Mary ' s University, Ұлыбритания); Коруньи университеті (UDC, Испания); Ургенч мемлекеттік университеті (УрГУ, Өзбекстан); А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті (ҚМУ); А. Байтұрсынов атындағы Еуразия мемлекеттік университеті (ҚМУ). Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ |
| Кафедраның ғылыми мектептері немесе ғылыми бағыттары (ғылыми жобалар) | «Салыстырмалы-тарихи, типологиялық және салғастырмалы аспектідегі тілдің негізгі бірліктері». |
| Шетелдік жоғары оқу орындарының ұқсас бағдарламаларымен салыстыру | Кембридж университеті (QS – 5), Висконсин университеті (QS-55), М.В. Ломоносов атындағы ММУ (QS-95), Утрехт университеті (QS – 109), Йорк университеті (QS – 135), Жоғарғы экономика мектебі (382) |
| **2. Оқыту нәтижелері форматындағы біліктілік талаптары** | |
| **ББ оқытудан күтілетін нәтижелер** | **1.**Ақпараттық жүйелер,лингвистика, компьютерлік лингвистика, салаларындағы ғылыми танымның қазіргі жай-күйі мен даму үрдістерінің әдіснамалық негіздері бойынша терең білімді көрсету : жасанды интеллект әдістерін білу, деректердің үлкен көлемін өңдеу, табиғи тілдерді өңдеу, шешімдер қабылдауды қолдау әдістері, бизнес-аналитика, ғылыми зерттеулер контекстінде жоспарлау негіздері.  **2.** Іргелі және қазіргі заманғы білімді тереңдету, кеңейту және ғылыми зерттеулерде өз бетінше дамыту, қолдану үшін лингвистикалық және есептеу зерттеулерінің әдіснамасын түсіну; математикалық модельдеудің, ақпараттық жүйелердің қосымшаларын жобалаудың, желілерді және ақпараттық қауіпсіздікті басқарудың пайда болған міндеттерін шешу үшін әдістеме мен технологияны таңдау.  **3.** Лингвистика және білім беруде компьютерлік технологияларды қолданудың негізгі тенденцияларын анықтау; адам-машина өзара әрекеттесу технологияларының ағымдағы жағдайы мен даму үрдістерін, деректер қоймаларын, тілдер мен бағдарламалау платформаларын талдау, жаратылыстану тілдерін өңдеу үшін машинамен оқыту технологияларын білу.  **4.** Зерттеу объектісі мен пәнін анықтау үшін «адам-компьютер» өзара әрекеттесу саласында жұмыс істейтін ғылыми тұжырымдамалар мен теорияларды сыни талдау; зияткерлік ақпараттық жүйелерді жобалау және әзірлеу саласында ғылыми зерттеулер жүргізу және техникалық дамудың жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеу.  **5.** Алынған ғылыми білімді білім беру үрдісінің тәжірибесіне біріктіру, адам-машиналық өзара әрекеттесу саласындағы міндеттерді шешу үшін қазіргі заманғы бағдарламалық және аппараттық кешендерді қолдану: кешенді ақпараттық жүйелерді жобалау және әзірлеу.  **6.** Теория мен практиканың жаңа жетістіктерін сыни бағалау және ақпараттық технологиялар, компьютерлік оқыту бағдарламалары, ақпараттық-іздеу жүйелері, қашықтықтан білім беру, гипермәтіндік технологиялар және т.б. саласында қолдану ерекшелігін анықтау; ақпараттық жүйелерді әзірлеу.  **7.** Компьютерлік технологиялар және лингводидактика саласында сараптама жұмыстарын ұйымдастыру мен басқаруда шешімдер қабылдау және жүзеге асыру.  Ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдерін және құралдарын меңгеру.  Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеу тиімділігін арттыру мақсатында математикалық модельдеу және оңтайландыру әдістерін қолдану.  **8.** Өз бетінше лингвистикалық зерттеуді жүзеге асыру үшін қажетті қандай да бір компьютерлік технологияларды таңдау.  Ақпарат ағындарының қозғалыс бағыттарын анықтау арқылы оларды тиімді реинжинирингтеу үшін ұйымның бизнес-процестерін талдау.  Өзіндік ғылыми зерттеу нәтижелерін презентация, баяндама, мақала және диссертация түрінде білікті түрде ұсыну.  **9.** Лингвистикалық ғылым саласындағы мәселелерді аналитикалық ойлауға, логикалық тұрғыда ойлауға, салыстыруға және талдауға, ғылыми негіздеуге және шығармашылық шешуге қабілетті.  Синтез тәсілдерін және жеке өзін-өзі көрсету және өзін-өзі дамыту тәсілдерін меңгеру. Оқуды өз бетімен жалғастыру және өзінің кәсіби деңгейін арттыру.  Ұйымның лингвистикалық және ақпараттық процестері туралы толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде білімді біріктіру және пікірлерді қалыптастыру, өңделетін ақпарат көлемінің өзгеруіне байланысты ақпараттық технологияларды пайдаланудың болашақ ауқымын болжау.  **10.** Ғылыми-педагогикалық қызметті жүргізу, "компьютерлік лингвистика"мамандығы бойынша пәндерді оқыту үшін білім беруге арналған және әдістемелік материалдарды әзірлеуге қатысу.  **11.** Компьютерлік лингвистика, компьютерлік және ақпараттық технологиялар мен жүйелерді дамытуға өзіндік ерекше үлес қосу: орындалған зерттеулердің нәтижелері негізінде жарияланымдар, ғылыми-техникалық есептер, пікірлер дайындау.  12. Жаһандық компьютерлік желілердегі әр түрлі ақпарат көздерінен ақпаратты талдау.  Өзінің кәсіби мақсаттарында сабақтас ғылымдардың деректерін пайдалану: статистикалық лингвистика, квантитативті лингвистика, қолданбалы лингвистика, әлеуметтік және психолингвистика, аударма теориясы мен практикасы.  Мамандар мен маман иесі емес мамандарға ана және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрде ақпараттық жүйелерді жобалау және әзірлеу саласындағы ақпаратты, идеяны, мәселені және шешімдерді тұжырымдау және ұсыну. |
| **2.1 ББ әрбір модулі бойынша күтілетін нәтижелер** | |
| ***Ғылым тарихы мен философиясының модулі*** | Осы модульді сәтті аяқтағаннан кейін магистранттар қабілетті болуы тиіс:  1. Ғылымның ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін, генезис және ғылым тарихын оның модельдерін, образдарын және ойлау стилін қалыптастыру тұрғысынан түсіндіру.  2. Оқу, бос уақыт және болашақ мамандығына қатысты оқыған тақырыптарға әдеби норма шегінде нақты айтылған пікірлердің негізгі ережелерін қайта қалыптастыру.  3. Зерттеудің қажетті әдістерін таңдау, қолданыстағыларды түрлендіру және жасанды интеллект жүйесін әзірлеу саласындағы зерттеу міндеттеріне сүйене отырып жаңа әдістерді әзірлеу.  4. Ғылыми зерттеу, педагогикалық және тәрбие жұмыстарын жүргізуде әдістемелік және әдістемелік білімді қолдану.  5. Ғылым тарихы мен философиясы, жаратылыстану-ғылыми, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білім әдіснамасы негізінде заманауи теория мен практиканың болмысын талдау және ұғыну.  6. Бос уақытта, оқуда, жұмыста және т. б. пайда болатын әртүрлі тақырыптарға әдеби тілде жасалған нақты хабарламалардың негізгі идеяларын түсіндіру.  7. Ғылыми-зерттеу қызметі барысында туындайтын және тереңдетілген кәсіптік білімді талап ететін міндеттерді тұжырымдау және шешу.  8. Шет тілінде күнделікті немесе кәсіби тақырыптарды ерекше қиындықсыз талқылау. |
| ***Психологиялық-педагогикалық модуль*** | Осы модульді сәтті аяқтағаннан кейін магистранттар қабілетті болуы тиіс дағдылар:  1. Кәсіби және ғылыми-педагогикалық қызметте туындайтын психологиялық заңдылықтар мен феномендерді түсіндіру.  2. Жоғары мектепте кредиттік оқыту жүйесі негізінде оқу үдерісін ұйымдастыру.  3. Психология тұрғысынан өмірлік және кәсіби жағдайларды сыни талдау, жеке тұлға мен ұжым қызметінің нәтижелері мен мінез-құлқы арасындағы өзара байланысты, даму ресурстары мен мүмкіндіктерін көру  4. Тиімді шешімдер қабылдау үшін психологиялық білімді қолдану, жеке өмірі мен кәсіби қызметінде табысты коммуникативтік стратегияларды іске асыру.  5. Өзін-өзі және ұжым әлеуетін дамыту үшін психологиялық білімді тиімді пайдалану  6. Жоғары мектепте оқытуды ұйымдастырудың дәстүрлі және инновациялық әдістері мен формаларын, жаңа білім беру технологияларын қолдану.  7. Өзі туралы психологиялық ақпаратты және басқаларды жалпы білімге біріктіру және негізделген пікірлерді қалыптастыру.  8. Жоғары оқу орнының білім беру үрдісінде оқытушы мен студенттің субъектілік қарым-қатынас технологияларын бағалау, Қазақстандағы жоғары кәсіптік білім беру жүйесін талдау; жоғары білім мазмұнын анықтау. |
| ***Тіл теориясы*** | Осы модульді сәтті аяқтағаннан кейін магистранттар келесі қабілеттерге ие болады:  1. Қазіргі тіл білімінің «портреті» – социолингвистика, психолингвистика, когнитивті лингвистика және т. б. құрайтын лингвистикалық ой тарихының негізгі лингвистикалық бағыттарын иинтерпретациялау.  2. Қазіргі лингвистиканы зерттеудің негізгі компоненттері мен ғылыми әдістерін қолдану: отандық және шетелдік;  3. Логикалық арақатынас, ақпараттық қосымша, концептуалды тұтастық қатынастарындағы жеке кванттар жүйесі ретінде концептуалды ұйымдастырылған филологиялық білімді жаңғырту;  3. Қолданбалы тіл білімі үшін қажетті компьютерлік лингвистика әдістерін меңгеру.  4. Ана және шет тілдері жүйесінде жалпы лингвистика, тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас процесінде олардың бірліктерінің құрылымы мен қызмет етуі туралы іргелі білімді қолдану, сондай-ақ кәсіби көзқарасты қалыптастыру мақсатында мамандық бойынша мәтіндермен жұмыс істеу үшін.  5. Тұлғалық білім контекстіне қосу мақсатында формализация, талдау және бағалау (интерпретация, жүйелеу, жіктеу, салыстыру, салыстыру және т.б.) рәсімдері арқылы жүйедегі лингвистикалық білімді өзектілендіру қабілеті.  6. Компьютерлік бағдарламалар мен технологияларды қолдану үшін ақпараттық кеңістікте әдістерді қолдану дағдыларын көрсету. |
| ***Лингвистиканың ғылыми парадигмалары*** | Осы модульді сәтті аяқтағаннан кейін магистранттар келесі қабілеттерге ие болады:  1. Лингвистикалық ғылымның қалыптасуы мен дамуы барысында жалпы тіл білімінің ғылыми парадигмаларының рөлі мен орнын қалыптастыру.  2. Тіл мен ойлаудың, тіл мен қоғамның, тіл мен басқа да семиотикалық жүйелердің, коммуникативтік жүйе ретінде тілдің, табиғи және жасанды тілдердің функциясының өзара әрекеттесуінің іргелі заңдылықтарын ашу және түсіндіру.  3. Жалпы лингвистика бойынша алған теориялық білімдерін тәжірибеде сынақтан өткізу.  4. Жалпы тіл білімінің қалыптасуының әртүрлі кезеңдерінің ғылыми парадигмаларын, мектептерін және бағыттарын салыстыру және салыстыру.  5. Экстралингвистикалық факторлардың әсерінен тілдегі трансформация себептерін түсіндіру.  6. Қазақ қоғамының, білім мен ғылымның өзгеруі барысында тіл білімінде жаңа әдіснамалық тәсілдердің өзіндік ерекшеліктерін көрсету. |
| ***Есептеу лингвистикасы*** | Осы модульді сәтті аяқтағаннан кейін магистранттар қабілетті болуы тиіс:  1. Оқу, оқу-зерттеу, ғылыми қызметте қолдану мақсатында құрылымдық лингвистиканың ғылыми парадигмалары туралы пәнаралық білімді тұжырымдау және жобалау;  2. Іздеу құралдарын ранжирлеу (конкордансерлер мен корпустық менеджерлер арқылы).  3. Компьютер арқылы табиғи тілдегі мәтіндерді өңдеу негіздерінде ғылыми парадигмалар мен лингвистикалық талдау әдістерін кезектестіру туралы іргелі филологиялық білімдерді салыстыру.  4. Корпустық лингвистиканың бағдарламалық құралдары мен ақпараттық ресурстарымен жұмыс істеу дағдыларын көрсету.  5. Лингвистикалық ақпаратты өңдеудің және лингвистикалық корпустарды Автоматты өңдеудің негізгі математикалық-статистикалық әдістерін қолдану.  6. Ақпараттық және басқа да қолданбалы жүйелер саласындағы есептердің негізгі түрлерін шешудің стандартты тәсілдерін практикада талдау және қолдану.  7. Корпустар базасында іздеу және зерттеу жүргізу.  8. Деректер мен білімнің бөлінген базасын жүйелеу; корпустардың негізгі түрлерін жіктеу және анықтау; корпустық белгілеулердің негізгі стандарттары мен белгілеу процедурасының мәнін түсіндіру. |
| ***Тіл және информатика*** | Осы модуль сәтті аяқталғаннан кейін магистранттар:  1. Жүйелік модельдеудің теориялық негіздерін білу, пәндік модельдерді және басқару жүйелерін эксперименттік зерттеудің негізгі принциптерін түсіну.  2. Кешенді ақпараттық жүйелерді жобалау, интеграциялау және пайдаланудағы білімді көрсету және жаңа жағдайларға бейімделу.  3. Бизнес-процестер мен жүйелерді модельдеуде қолданылатын бағдарламалық қамтамасыз етуді таңдау.  4. Зерттелген бағдарламалық жасақтаманы пайдалана отырып, есептеу модельдеу нәтижелерін түсіндіріп, талдауға арналған есептеу эксперименттерін орындаңыз.  5. Қарапайым модельдеу алгоритмдерін енгізу.  6. Процестердің, жүйелердің, олардың элементтерінің және басқару жүйелерінің математикалық модельдерін құрудың негізгі әдістерін қолданыңыз.  7. Жаңа ақпараттық жүйелердегі зерттеу проблемаларын шешу үшін жүйелік үлгілеу туралы білімді интеграциялау.  8. Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, пәнаралық бағыттар шеңберінде өмірлік циклдің барлық кезеңдерінде ақпараттық жүйелерді қолдау үдерісін басқару. |
| ***Тіл және ақпараттық жүйелер*** | Осы модуль сәтті аяқталғаннан кейін магистранттар:  1. Лингвистикалық технологияларға арналған нақты қосымшалар үшін қажетті семантиканың түрін таңдау туралы негізді шешім қабылдау.  2. Деректер базасын құру принциптерін түсіндіріңіз; дерекқор сұрауларын жасаңыз.  3. Бағдарламалау тілдері және / немесе грамматиканы дамыту жүйелерімен қамтамасыз етілген құралдар көмегімен семантикалық грамматиканы енгізу.  4. Негізгі семантикалық конструкцияларды ағылшын және қазақ тілдерінде семантикалық түсіндіру ережесін жазу.  5. Функционалдық бағдарламалау және машина жасау негіздерін меңгеру; лингвистикалық жұмыста қадамдардың кезектілігін білу; терең нейрондық желілерді жобалау және енгізу.  6. Табиғи тілдерді өңдеу міндеттеріне алынған программалау дағдыларын қолдану.  7. Деректер базасындағы қауіпсіздікті қолдау және тәртіпті сақтау принциптерін қолдану.  8. Python бағдарламалау тілінің ерекшеліктерін білу.  9. Python кеңейтілген кітапханалардың ақылы.  10. Python бағдарламалау тіліндегі сөздер. |
| **3. Бітірушілердің кәсіби қызмет саласы** | |
| **3.1 Бітірушінің кәсіби қызметінің жоспарланған саласы** | "7М023-Компьютерлік лингвистика" мамандығы бойынша кадрлар даярлау келесі кәсіби қызмет бағыты үшін жүргізіледі:  - ғылыми-зерттеу қызметі;  - педагогикалық қызмет, білім беру қызметі;  - ұйымдастыру-басқару қызметі.  Бағдарлама түлектерін болашақта жұмысқа орналастыру үшін «7М023 – Компьютерлік лингвистика» мамандығы бойынша негізгі жұмыс берушілер: Қазақстанның барлық орта мектептері, колледждер, лицейлер, гимназиялар, аударма орталықтары, Қаржы және мемлекеттік институттары (банктер, компаниялар, әкімдіктер және т.б.) және серіктес елдер болып табылады. |
| **3.2 Бітіруші көбінесе дайындалатын қызмет түрлері (кәсіптер)** | «7М023 – Компьютерлік лингвистика» мамандығы бойынша гуманитарлық ғылымдар магистрі:   * ғылыми-зерттеу және меншіктің кез келген нысанындағы басқа да ұйымдардың ғылыми қызметкері; * мемлекеттік және мемлекеттік емес Орта, арнайы орта және жоғары оқу орындарының оқытушысы; * желілік қосымшаларды әзірлеуші; * желілер мен деректер базасының әкімшісі; * АЖ жобасының менеджері   қызметін орындай алады. |
| **3.3 Еңбек нарығының осы ББ бітірушілеріне қажеттілігін талдау** | Бағдарлама Өзбекстан мен Қазақстанның бастамасы бойынша Эрасмус + жобасы аясында әзірленді.  «7М023 – Компьютерлік лингвистика» мамандығының білім беру бағдарламасы түлектерінің негізгі жұмыс берушілері Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары, шетелдік жоғары оқу орындары мен институттар, Ғылыми-зерттеу институттары, Назарбаев Зияткерлік мектептері, әкімдіктер, ҚР Білім және ғылым министрлігі, ҚР Мәдениет министрлігі, ҚР Сыртқы істер министрлігі, Ұлттық және жеке телерадиокомпаниялар, баспалар, корректорлық агенттіктер және т. б. болып табылады. |
| **Талапкерге қойылатын талаптар** | «Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың Типтік ережелеріне" сәйкес магистратураға жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын меңгерген азаматтар қабылданады.  Алдыңғы білім деңгейі-мамандықтар бойынша жоғары базалық білім (бакалавриат):  5B011900-Шет тілі: екі шет тілі.  5В021000 − Шетел филологиясы  5В011800-Орыс тілі мен әдебиеті  5В020700-Аударма ісі  5В020524-Филология: орыс тілі  5В020500-Филология: қазақ тілі  5В011700 − Қазақ тілі мен әдебиеті және т.б.  Оқуға түсушінің жоғары білім деңгейіне сәйкес мемлекеттік үлгідегі құжаты болуы тиіс. Талапкерге шетел (ағылшын) тілін білу маңызды талап болып табылады.  Конкурстық іріктеу шарттарын ЖОО ҚР жоғары оқу орындарының магистратурасына қабылдаудың Типтік ережелеріне сәйкес анықтайды.  Магистратураға түсуші азаматтар түсу емтихандарын тапсырады:  1) бір шет тілінен (ағылшын, француз, неміс));  2) мамандығы бойынша.  Шетел тілін меңгергенін растайтын, тізімде көрсетілген деңгейден төмен емес халықаралық сертификаттары бар тұлғаларға бағалаудың 100 балдық шкаласы бойынша ең жоғары балл есептеледі:   * Ағылшын тілі: TOEFL ITP – кемінде 460 балл, TOEFL IBT, шекті балл – кемінде 87, TOEFL шекті балл-кемінде 560 балл, IELTS шекті балл-кемінде 6.0; * Неміс тілі: DSH-Niveau C1 / C1 деңгейі, TestDaF-Prufung Niveau C1 / C1 деңгейі); * Француз тілі: TFI-оқу және тыңдау секциялары бойынша В1 деңгейінен төмен емес, DELF, B2, DALF деңгейі, C1, TCF деңгейі-кемінде 400 балл.   Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға 100 балдық бағалау шкаласы бойынша түсу емтихандарының жиынтығы бойынша ең жоғары балл жинаған тұлғалар қабылданады: ғылыми-педагогикалық магистратура үшін кемінде 150 балл, оның ішінде шет тілі бойынша кемінде 50 балл.  Конкурстық балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда, мамандығы бойынша неғұрлым жоғары бағасы бар тұлғалар қабылдау кезінде басым құқықты алады, мамандығы бойынша түсу емтиханының көрсеткіштері бірдей болған жағдайда, шет тілі бойынша неғұрлым жоғары бағасы бар тұлғалар басым құқықты алады. Одан кейін таңдаған мамандығының бейініне сәйкес келетін ғылыми жетістіктері ескеріледі: ғылыми жарияланымдар, соның ішінде рейтингтік ғылыми басылымдарда; ғылыми әзірлемелер туралы куәліктер; ғылыми стипендиялар, гранттар беру туралы сертификаттар; ғылыми конференциялар мен конкурстарға қатысқаны үшін грамоталар/дипломдар. |

**2.1 Білім беру бағдарламасының модульдері бойынша құзыреттілікті қалыптастыру матрицасы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль атауы | Бағдарлама бойынша оқу нәтижелері | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ***Ғылым тарихы мен философиясының модулі*** | А1 | А2 | А3 | В1 | В2 | В3 | В4 | В5 | С1 | С2 | С3 | D |
| ***Психологиялық-педагогикалық модуль*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C2 |  | D |
| ***Тіл теориясы*** | A1 | A2 |  | B1 |  |  |  | B5 | С1 |  |  | D |
| ***Лингвистиканың ғылыми парадигмалары*** | A1 |  |  | B1 |  |  | B4 |  |  |  | C3 | D |
| ***Есептеу лингвистикасы*** | A1 |  |  | B1 |  |  | B4 |  |  |  | C3 | D |
| ***Тіл және информатика*** | A1 |  | A3 |  | B2 | B3 |  |  | C1 |  |  |  |
| ***Тіл және ақпараттық жүйелер*** |  |  | A3 |  | B2 | B3 |  |  | C1 |  |  |  |